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1. ZHVILLIMI I BIBLIOTEKAVE – KARAKTERISTIKAT E
PËRGJITHSHME

1.1 Definicioni i bibliotekave
Bibliotekat janë koleksionuese të burimeve të informacionit dhe burimeve të
ngjashme. Komuniteteve të caktuara i’u lejohet qasja për referenca dhe marrje të
informacionit. Bibliotekat ofrojnë qasje fizike apo digjitale në material, mund të jetë një
objekt (ndërtesë), dhomë, hapsirë virtuale ose të dyja së bashku. Koleksionet e
bibliotekave përfshijnë: libra, revista, gazeta, skripta, filma, harta, printime, dokumente,
cd, kaseta, video, e-books, libra-audio, databaza dhe formate të tjera. Biblioteka
organizohet dhe mirëmbahet nga një organ public, institucion, korporatë ose individ
privat. Koleksionet dhe shërbimet publike dhe institucionale mund të jenë të destinuara
për përdorim nga njerëzit që zgjedhin të mos i kenë ose nuk kanë mundësi t’i blejnë vetë
koleksionet e gjera, për ata individ që kanë nevojë për qasje në materiale që nuk është e
arsyeshme t’i ketë në koleksionin e tyre privat dhe gjithashtu për ata që kanë nevojë për
asistencë profesionale në kërkimin e tyre. Përpos ofrimit të materialeve, bibliotekat
ofrojnë edhe shërbimet e bibliotekarëve që janë ekspertë në gjetjen dhe organizimin e
informacionit dhe interpretimin e informacionit. Bibliotekat ofrojnë zona të qeta për të
studiuar dhe shpesh ofrojnë fusha të përbashkëta për të lehtësuar studimin dhe
bashkëpunimin në grup, gjithashtu ofrojnë lehtësi për qasje në burimet e tyre elektronike
dhe në internet.
Bibliotekat modern janë duke u ripërcaktuar gjithnjë e më shumë si vende për të
pasur qasje të pakufizuar në informacion në shumë formate dhe nga të gjitha burimet.
Ato po oftojnë shërbime përtej mureve fizike të një ndërtese, duke siguruar materiale të
arritshme me mjete elektronike dhe duke siguruar ndihmën e bibliotekarëve në drejtimin
dhe analizimin e sasive shum të mëdha të informacionit me burime të ndryshme digjitale.
Bibliotekat po rriten duke u bërë qendër e komunitetit ku programet afrohen dhe njerëzit
angazhohen në mësime jetëgjate. Si qendra të komunitetit, bibliotekat po bëhen
jashtëzakonisht të rëndësishme në mobilizimin e komuniteteve dhe organizimet për të
drejtat e tyre. Marrëdhënia në mes të bibliotekarisë dhe të drejtave njerzore sigurohet që
të drejtat e minoriteteve kulturore, imigrantëve, të pastrehëve, njerzve me aftësi të
veqanta, komuniteti LGBTQ, si dhe grupe të tjera të margjinalizuar nuk janë shkelur siç
janë të mbrojtura në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut. (1)
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1.2 Historiku i zhvillimit të bibliotekave: Bibliotekat e hershme
Bibliotekat e para përbëheshin nga arkivat me format më të hershme të shkrimit –
shkrimi kuneiform në pllaka të argjilës. Disa nga këto pllaka janë gjetur në Sumer
(Irak), disa nga to datojnë që nga 2600 p.e.r.
Këto arkiva, të cilat përbëheshin nga të
dhënat e transaksioneve komerciale ose
invertarëve shënojnë fundin e parahistorisë
dhe fillimin e historisë.
Mbi 30.000 pllaka argjile nga Libraria e
Ashurbanipalit janë gjetur në Nineveh, duke i
ofruar studiuesve modern material për
letërsinë, fenë dhe punët administrative në
Mesopotami. Ndër materialet e gjetura ishte
edhe Enuma Elisht, i njohur edhe si Epi i
Krijimit

qe

e

pershkruan

pikëpamjen

Babilonase mbi krijimin; Epi i Gilgameshit

Fig 1.0 - Epi i gilgameshit, pllaka 11: Historia e
përmbytjes. E
përmbytjes.
E njohur
njohur edhe
edhe si
si “Pllaka e përmbytjes”.
Nga libraria e Ashurbanipalit, shek. VII p.e.r.
Dhoma 55, Muzeu Britanik, Londër

(fig 1.0). Një koleksion i madh që përmbante ide mbi hënën, pamjen e saj, eklipset
dhe lidhjet me planete dhe yjet, për diellin, levizjen, motin, vetëtimat, stuhitë, erërat,
gjithashtu edhe tekste astronomike dhe astrologjike, lista të shenjave dhe sinonimeve
dhe lista të diagnosave mjeksore.
Pllakat ruheshin në disa lloje të kontenjerëve si kuti nga druri, shporta të endura
me kallamishte ose rafte argjile. Kategorizimi bëhej me kolofone, të cilat janë vulë e
botuesit në anën e majtë të librit ose në këtë rast pllakës. Kolofonet përmanin emrin e
serisë, titullin e pllakës dhe ndonjë informacion të nevojshëm. Pllakat ndaheshin nga
subjekti dhe madhësia. Duke qenë se numri i rafteve ishte i limituar, kur vendoseshin
pllaka të reja, ato të vjetrat largoheshin për të liruar hapsirën.
Bazuar në legjenda, thuhet se filozofi Laozi ishte biblotekari i bibliotekës më të
vjetër në Kinë e cila i përkiste dinastisë Zhou. Në disa katalogje të gjetura në disa
ilustrime të hershme të bibliotekave vërehet prania e bibliotekarit. (1)
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1.3 Bibliotekat e botës antike
Algjeri:
-

Timgad, (250 e.r.)

Libraria ishte dhuratë për popullin Romak dhe provincën e Thamugadit ose Timgadit
siq u quajt nga Julius Quintianus Flacius Rogatianus në shek III. e.r. Libraria
përmbante një sallë të zgjeruar me hark e cila përfshinte salla leximi, rafte, dhe një
hapsirë rrethore si sallë për ligjerata. Biblioteka kishte 24m gjatësi dhe 23m gjerësi.
Ka disa dëshmi që në këtë bibliotek kishte rafte që qëndronin të lira (pa mbështetje
në mur) dhe tavolinë leximi. Nuk dihet se sa libra mund të ketë pasur por mendohet
që në këtë hapsirë kanë mundur të akomodohen 3000 dorëshkrime të mbledhura
rrotull (papirus).

Fig 1.1. Rrënojat e qytetit të Timgadit. Fotografia: Boban Docevski
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Anadoll:
-

Hattusa, (1900 p.e.r .– 1190 p.e.r.) (Begazkoy Moderne)

Kjo arkivë përmbante koleksionin më të madh të teksteve Hitite, përafërsisht 30.000
pllaka argjile me shkrime kuneiform. Tabletat ishin klasifikuar përmes një sistemi
preciz.
-

Biblioteka mbretërore e Antioch, (221 p.e.r – 353 p.e.r.) (Bergama Moderne)

Libraria ishte porositur rreth shek. III p.e.r. përmes Euforionit nga sunduesi grek
Antiochus III the Great. Euforioni ishte akademik dhe biblotekari i kësaj biblioteke.
-

Biblioteka e Pergamumit (197 – 159 p.e.r)

Ishte një nga bibliotekat më të rëndësishme të periudhës antike. Kur papirusi filloi të
ketë ngecje në transport për shkak të konkurentëve dhe ndalesave, pergamenët
zbuluan pergamenën e bërë nga lëkura e kafshëve dhe letra. Biblioteka kishte mbi
200.000 vëllime.

Fig 1.2 Biblioteka e pergamumit para gërmimit. Autor: Bohn, Richard

-

Biblioteka e Celsusit, (135 e.r. – 262 e.r.) (e vendosur brenda qytetit të Efesusit)

Kjo bibliotekë ishte pjesë e rrjetit të bibliotekave në Mesdhe, të cilat përfshijnë
Bibliotekën e Pergamumit dhe Bibliotekën e madhe të Aleksandrisë. Biblioteka në
fakt ishte një varr dhe një vend i shenjtë për Tiberius Julius Celsus Polemaean në
bazë të cilit u emërua kjo bibliotekë. 12,000 vëllime u mblodhën në këtë bibliotekë të
cilat u depozituan në disa kabinete përgjatë murit.
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Fig 1.3. Fasada ballore e bibliotekës së Celsusit. Fotografia: Benh Lieu Song

-

Libraria perandorake e Konstandinopojës, (337 – 361 e.r. – 29 Maj 1453)
(Stamboll)

Biblioteka u krijua nga Konstantius II i cili ishte djali i perandorit Konstandin.
Konstantiniusi II kërkoi qe papiruset të kopjohen në pergamena në mënyrë që të
ruheshin më mirë. Thuhet se disa nga dokumente që kishin shpëtuar nga Biblioteka e
Aleksandrisë ishin sjellë në këtë bibliotek. Ishte e vendosur në kryeqytetin e
perandorisë byzantine. Kjo bibliotekë ishte e fundit nga bibliotekat e botës antike.
Ajo qëndroi gjatë pas shkatrrimit të Aleksandrisë dhe bibliotekave tjera antike. Në të
ruheshin njohuritë antike për grekët dhe romakët për rreth 1000 vite. Një seri zjarresh
e goditën përgjatë vitesh, gjatë vitit 473 një zjarr dogji mbi 120.000 vepra dhe
gjithashtu dëmtime nga luftërat duke përfshirë edhe bastisjen “Fourth Crusade” në
vitin 1204 e udhëhequr nga Papa Innocent III. Bastisja kishte për qëllim marrjen e
Jerusalemit por u ndal në kryeqytetin bizantin, ku thuhet se biblioteka u shkatërrua
nga Frangët dhe Venedikasit.
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Fig. 1.4. Pushtimi i Konstandinopojes. Pikturë nga: Palma il Giovane

Kinë:
-

Biblioteka perandorake Han

Përmbante 596 vepra të ndara në 6 zhanre: shkrim, filozofi, poezi, luftë, astrologji
dhe mjekësi
-

Mbretëra Qin, (shek. III p.e.r.)

Ishte praktikë e perandorëve t’i mbledhnin dhe mirëmbanin arkivat e tyre me
shkrime.
-

Dinastia Tang, (shek. VI – X)

Dinastia Tang njihet për kohën e artë të Perandorisë Kineze. Bibliotekat akademike
ishin vendosur në vendet ku të rinjët shkonin për të studiuar për shërbimin civil dhe u
bë pjesë e rëndësishme e meritokracisë Kineze. Koleksionet private ishin të
zakonshme gjatë kësaj kohe. Printimet me bloqe druri u përhapën shum gjatë kësaj
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kohe duhe i bërë librat më të përballueshëm. Statusi shoqëror filloi të përcaktohej
pjesërisht nga koleksionet personale të librave.

Egypt:
-

Biblioteka e Aleksandrisë, (295 p.e.r.)

Ishte biblioteka më e madhe e botës antike dhe ishte dedikuar për 9 zotrat e artit.
Biblioteka ishte pjesë e institucionit kërkimor që quhej Musaeumi i Aleksandrisë, ku
kishin studiuar mendimtarët më të famshëm të kohës. Biblioteka u krijuar nga
Ptolemy I Soter, i cili ishte një general maqedon dhe pasues i Aleksandrit të madh.
Librat ruheshin si dorëshkrime të mbledhura rrotull (papyrus). Sipas gojëdhënave
mbi raftet e librave shkruhej: “Vend për shërimin e shpirtit”. Salla në të cilën
ndodheshin raftet për ruajtjen e papirusëve njihej si biblioteka. Aleksandria ishte
qendër kryesore për shkollim nga ndërtimi deri në sundimin romak të egjiptit.
Libraria ishte e ndërtuar në stilin e liceut të Aristotelit, e afërt me mauseiumet greke
(tempujt grek). Gjatë luftës civile të Cezarit thuhet se Cezari u rrethua në Aleksandri
në vitin 48 p.e.r. Kur armiku u përpoq ta ndërpres komunikimin e ushtris së tij nga
deti, ai u detyrua ta devijonte këtë rrezik duke i vënë flakën anijeve të veta, të cilat
pas djegies së dokeve u përhapën edhe ne qytet dhe e shkatërruan bibliotekën.

Fig 1.5 Paraqitje grafike e bibliotekës
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Fig 1.6 Vizualizim nga National Geographic për emisionin Cosmos: A space time Odyssey

-

Serapeumi i Aleksandrisë,

Koleksione nga Biblioteka e Aleksandrisë
-

Tempulli i Edfu (arkivë/bibliotekë), (237-57 p.e.r.)

Biblioteka ishte pjesë e tempullit. Ky tempull përmbante një numër të madh të
papirusëve të cilët përshkruanin ritualet e tempullit por gjithashtu skica të
hollësishme që ishin përdorur gjatë ndërtimit dhe direktivat mbi mënyrën se si duhet
të zbukurohen muret e tempullit.

Fig 1.7 Arritja në tempull. Fotografi: Bucher, Gerard

Fig 1.8 Pjesa veriore e oborrit të tempullit
Fotografi: Goodyear, William Henry

8

Fig 1.9 Tembulli Edfu – Porta hyrëse. Fotografi: Meskens, Ad

Etiopi:
-

Biblioteka e Aksumit,

Gjatë shek. I mbretëria e Aksumit ishte hapsirë e rëndësishme tregtare për Evropën,
Azinë dhe Afrikën. Në shek. III ishte e barabartë me Romën, Persinë dhe Kinën.
Aksumianët kishin një gjuhë të shkruar unike që quhej Ge’ez dhe bibliotekat e
mbretërisë përmbanin përkthimet e Biblës katolike në gjuhën e tyre dhe vepra më të
hershme katolike.

Greqi:
-

Biblioteka e Aristotelit, (Athinë) (384 – 321 p.e.r.)

Biblioteka e Aristotelit ishte një bibliotekë private dhe më e hershmja e klasicizmit
grek. Nuk dihet për numrin e librave dhe materialeve që mbante por thuhet se kjo
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bibliotekë ishte krijuar si pjesë e Bibliotekës së Aleksandrisë

Fig 1.10 Vizualizim nga Biblioteka e Aristotelit

-

Bibloteka Kos, (100 e.r)

Biblioteka ishte publike dhe e vendosur në vendin e quajtur Kos që në atë kohë njihej
si udhëkryqi i fakulteteve akademike dhe filozofike. Personat që kishin kontribuar në
themelimin e kësaj biblioteke janë të vendosur në një mbishkrim afër monumentit.
-

Biblioteka e Pantainos, (Athinë) (100 e.r)

Mendohet të jetë ndërtuar nga Titus Flavius Pantainos por disa thonë që ka shum
mundësi të jetë ndërtuar nga babai i tij për nder të perandorit Romak Adrian. Nuk
dihet data e sakt e ndërtimit po mendohet të jetë rreth 98 e.r. dhe 102 e.r.
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Fig 1.11 Planimetria e Bibliotekës Pantainos

-

Biblioteka e Rodosit, (Ishulli Rodos) (100 e.r)

Biblioteka në ishullin e Rodosit ishte një komponent i dallueshëm i strukturës më të
madhe të gjimnazit. Gjatë gërmimeve u zbulua një katalog i vjetër që i ngjante
katalogjeve të bibliotekave moderne. Katalogu, i cili klasifikonte titujt sipas subjektit
shfaqte një inventor të autorëve në njërën anë së bashku me veprat e tyre të
publikuara. Gjithashtu është përcaktuar se biblioteka kishte të punësuar një
bibliotekar të kualifikuar.

India:
-

Takshasila, (Pakistan) (6 – 5 p.e.r.)

-

Nalanda, (427 e.r.)

Konsiderohet si një nga universitet e para të regjistruara në histori.
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-

Vikramshila,

-

Kanchipuram,

Mbante koleksione të mëdha të dorëshkrimeve që bëheshin në gjetet e palmës me
tema të ndryshme duhe filluar nga teologjia deri në astronomi.

Iran:
-

Akademia e Gandishapurit, (Iran)

U themelua gjatë perandorisë persiane Sassanid në shek. 3 – 6 në qytetin e Amolit.
Pjesë e këtij institucioni ishte një universitet, një spital dhe biblioteka e mbushur me
mbi 40.000 tituj.

Irak:
-

Biblioteka e Ashurbanipalit, (Mosul) (668 – 627 p.e.r.)

Për një kohë të gjatë u konsiderua të jetë biblioteka e parë me koleksione sistematike
të pllakave të argjilës. U rizbulua në shek. IX. Edhe pse biblioteka ishte shkatërruar,
shum fragmente të pllakave të argjilës me shkrime kuneiform kishin shpëtuar dhe
janë rindërtuar. Pjesë të mëdha të Epit të Gilgameshit ishin gjetur në këtë bibliotekë
(fig 1.0)
-

Biblioteka e tempullit Nippur, (2500 p.e.r.)

Versioni më e hershëm i Përmbytjes së Madhe u gjet në këtë bibliotekë.

Fig 1.12 Tempulli Nippur. Fotografi: Walthall, Jasmine N
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.

-

Nuzi, (1500 p.e.r.)

Kjo arkivë përmbante rreth 6.000 pllaka argjile të shkruara në kuneiform Babilonas
kurse disa të tjera ishin të shkruara në gjuhën Hurrine.
-

Shtëpia e urtësisë, (The house of wisdom) (Bagdad) (9 – 13 e.r.)

Bibliotekë e kohës së khalifatit Abbasid dhe institut i përkthimit arab në Bagdad.
Akademia nuk ishte vetëm bibliotekë por edhe observator qiellor. Ka mungesë
informacioni për këtë institucion por të gjitha të njohurat deri më tani vijnë nga
dijetari musliman dhe bibliografi Ibn al-Nadim.

Fig 1.13 Dijetar musliman në bibliotekën e Abbasidit në Bagdad. Piktori: Ibn Vaseti, Yahya

Itali:
-

Bibliotekat e Forumit Romak,

Përbëheshin nga biblioteka të ndara të krijuara në kohën e Augustit afër Forumit
Romak dhe përmbanin tekste Greke dhe Latine të ndara siç ishte praktikë e asaj
kohe.
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-

Biblioteka publike e Asinius Pollio,

Në perëndim bibliotekat e para publike filluan të shfaqeshin në perandorinë romake,
secili perandor filloi ta krijonte objektin e tij në mënyrë që të triumfonte mbi objektin
e paraardhësit të tij. Libraria e parë publike u themelua nga Asinius Pollio. Pollio
ishte komandat i Jul Cezarit dhe mbështetës i madh i tij. Pas fitores në Iliri, Pollio
mendoi se kishte mjaftueshëm fame dhe të holla sa të krijonte atë që Jul Cezari
kishte kohë që e kërkonte, një bibliotekë publike. Kjo ndodhi në mënyrë që të rriste
prestigjin e Romës dhe të bëhej rival me Aleksandrinë. Biblioteka e Pollios “Anla
Libertatis” ishte e vendosur afër Forumit Romak. Ishte e para me stilin e arkitekurës
që filloi ta bëjë ndarjen e arkitekturës greke dhe latine. Të gjitha biblitekat pasuese u
ndërtuan në këtë stil. Ndryshe nga libraritë greke lexuesi kishte qasje direkte në
material të cilat mbaheshin në dollap të ndërtuar brenda hapsirës. Banjot romake
ishin qendra kulurore ku në to gjeje të inkuadruar libraritë, dy dhoma, njëra për
tekste greke kurse tjerta për ato latine.
-

Villa e Papyrit, (Herkulaneum)

E vetmja bibliotekë nga antikiteti antik që ka mbijetuar. Kjo bibliotekë ishte
koleksion privat i vjehërrit të Jul Cezarit. U gropos nga shpërthimi i malit të Vesuvit
që shkatërroi qytetin në vitin 79 e.r. U rizbuluar në vitin 1752, rreth 1800
dorëshkrime të mbledhura rrotull u gjetën në katin e fundit të villës.

Fig 1.14 Planimetria e villës Papyri

Izrael:
-

Biblioteka teologjike e Caesarea Maritima,

U themelua ne fund të shek. III e.r. ishte një librari e hershme katolike.
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Siria:
-

Ebla (2500 – 2250 p.e.r.)

Konsiston të jetë biblioteka më e vjetër e organizuar e zbuluar ndonjëherë.

Fig 1.15 Pllakë argjile e gjetur në Ebla. Fotografi: Mauro, Davide

-

Ugarit (1200 p.e.r)

Përmbante shkrime në shum gjuhë të ndryshme përfshirë edhe gjuhën e panjohur
Ugaritic.
-

Tell Leilan (1900 p.e.r.)

Përmbante mbi 1.000 pllaka të argjilës.
-

Mari (1900 p.e.r.)

Kjo arkivë mbante rreth 15.000 pllaka argjile që përfshinte shkrime, negociata të
huaja, vepra letrare dhe teologjike.
-

Biblioteka e xhamisë Sufiya (Aleppo) (shek. XII e.r)
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Mbi 10.000 volume ruheshin në këtë bibliotekë. (2)

1.4 Periudha klasicizmit
Periudha e klasicizmit është periudhë e gjatë kulturore e përqendruar në Detin
Mesdhe që përfshinte qytetërimet e Greqisë së lashtë dhe Romës së lashtë, e njohur
edhe si bota Greko-Romake. Është periudha në të cilën shoqëria Greke dhe Romake
lulëzuan dhe ushtruan ndikim të madh në të gjithë Evropën, Afrikën e veriut dhe
Azinë perëndimore. Të dhënat e para të fillimit të kësaj periudhe fillojnë me poetin
grek Homerin rreth shek. XIII – XII p.e.r. dhe vazhdon me shfaqjen e Krishterizmit
dhe rënjen e Perandorisë Romake (shek. V e.r.). Kjo periudhë përfundon me
shpërbërjen e periudhës klasike në fund të antikitetit të vonë (300-600).
Bibliotekat ishin qendra të rëndësishme kulturore gjatë kësaj periudhe, më e
rëndësishmja dhe më e madhja mbetet Biblioteka e Aleksandrisë (fig 1.5 – 1.6).
Gjithashtu një bibliotekë e rëndësishme e kësaj periudhe ishte Biblioteka e Celsusit
(fig 1.3) në Anadoll. Biblioteka ishte ndërtuar të mbante 12.000 vepra dhe shërbente
si varrezë për senatorin romak Tiberius Julius Celsus Polemaeanus. Kjo bibliotekë
ishte ndërtuar për nder të tij nga djali i tij Gaius Julius Aquila.
Bibliotekat private të mbushura me libra të shkruar u paraqitën në Greqi në
shek. V p.e.r. kurse në Romë u shfaqën shum më vonë. Në perëndim, biblioteka e
parë u ndërtuan në Romë nga Asinius Pollio, me këtë bibliotekë Pollio përmbushi
ëndërrën e Jul Cezarit për një bibliotekë publike. Ndryshe nga bibliotekat Greke,
lexuesit kishin qasje të drejtpërdrejtë në vepra të cilat mbaheshin në rafte të ndërtuara
në muret e një dhome të madhe.
Studiuesi kinez Liu Xiang krijoi sistemin e parë të klasifikimit të bibliotekës
gjatë dinastisë Han.

1.5 Antikiteti i vonë
Gjatë periudhës së Antikitetit të vonë dhe të Mesjetës nuk kishte më Romë që
sundonte Mesdheun për shekuj me radhë dhe të shpërndajë kulturën që ndërtoi 28
biblioteka publike. Perandoria ishte ndarë dhe më vonë u ribashkua nën urdhërin e
Konstandinit të madh i cili e zhvendosi kryeqytetin e Perandorisë Romake në vitin
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330 e.r. në qytetin e Bizantit i cili u emërtua Konstandinopojë. Kultura intelektuale
romake e cila lulëzoi në kohët e lashta gjatë kësaj kohe po përjetonte një transformim
pasi që bota akademike u zhvendos nga laikët në klerin e krishterë. Derisa perëndimi
u përplas, librat dhe bibliotekat lulëzuan dhe u drejtuan drejt Lindjes. Në Perandorinë
Bizantine u krijuan 4 lloje të bibliotekave: perandorake, patriarkale, monastike dhe
private, secila nga këto biblioteka e kishte qëllimin e vet.
Krishterizmi ishte një forcë e re në Evropë dhe shumë nga besimtarët e panë
kulturën Helenistike si pagane. Si e tillë, shumë vepra klasike greke, të shkruara në
papirus u lanë të prishen. Në lindje, pjesa më e madhe e veprave të lashta Greke dhe
Romake po kopjoheshin në skriptoriume në forma të koduara nga murgjit në mënyrë
që të ruhej mënyra e mendimit helenistik. Në këtë kohë skriptoriumet nëpër
manastire lulëzuan pasi që ndihmonin në kopjimin e veprave të rëndësishme nga
murgjit. Ato zakonisht ishin dhoma me ndriqim natyral të madh pasi që qirinjtë
mund të ishin burim i zjarrit. Murgjit futeshin në skriptoriume për orë të tëra duke u
ndërprerë vetëm nga ngrënia dhe lutjet. Me këtë formë të kopjimeve manastiret
filluan të ktheheshin në biblioteka të mëdha. Këto biblioteka ishin të përkushtuara
vetëm për edukimin e murgjve dhe u konsideruan si thelbësore për zhvillimin e tyre
shiprtëror. Shumica e teksteve që kopjoheshin ishin të krishtera, shumë udhehëqes
monastik panë vyrtyte të përbashkëta në klasikët greke dhe si rezultat shumë nga
veprat greke u kopjuan dhe shpërtuan në skriptoriumet e manasiterve.
Kur Evropa kaloi në epokat e errëta, skriptoriumet byzantine ruanin me
mjeshtëri klasikët grekë dhe romakë. Si rezultat, Bizanti ringjalli modele klasike të
edukimit dhe të bibliotekave. Biblioteka Perandorake e Konstandinopojës ishte një
dispozitë e rëndësishme e njohurive të lashta. Konstandini e donte një bibliotekë të
tillë por nuk arriti ta shihte vizionin e tij të realizohej. Djali i tij Konstantini e bëri
këtë ëndërr realitet dhe krijoi një bibliotekë perandorake në një portik të pallatit
mbretëror. Ai sundoi për 24 vite dhe përshpejtoi zhvillimin e bibliotekës dhe kulturës
intelektuale që erdhi me një akumulim të madh të librave.
Konstantini II emëroi Temesitiusin, një filozof pagan dhe mësues, si arkitektin
kryesor për ndërtimin e bibliotekës. Temesitiusi projektoi një bibliotekë publike
perandorake që do të ishte thelbi i kapitalit të ri intelektual të Konstandinopojës. Ai
gjithashtu emëroi edukatorë dhe krijoi një shkollë universitare të përqendruar rreth
bibliotekës.
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Në kulmn e saj në shek V e.r. Biblioteka Perandorake e Konstandinopojës
kishte 120.000 vëllime dhe ishte biblioteka më e madhe në Evropë. Një zjarr në vitin
477 konsumoi të gjithë bibliotekën, por u rindërtua vetëm për t’u djegur përsëri në
726, 1204 dhe në 1453 kur Konstandinopoja ra nën sundimin e otomanëve.
Bibliotekat partriarkale nuk i’a dolën edhe aq mirë, dhe nganjëherë edhe më
keq se Biblioteka Perandorake. Biblioteka e Patriarkanës së Konstandinopojës u
krijua me shumë gjasa gjatë sundimit të Konstandinit të Madh në shek IV e.r. Si një
bibliotekë teologjike dihet se ka përdorur një sistem klasifikimi të bibliotekës.
Gjithashtu kjo bibliotekë shërbeu edhe si depo e disa konsullatave siç ishte ajo e
Nices, Efesusit dhe Kalcedonit. Biblioteka e cila kishte të punësuar një bibliotekar
dhe asistentë fillimisht mund të ishte vendosur në rezidencën zyrtare të Patriarkut
përpara se të zhvendosej në shek. VII e.r. Nuk ka shumë informata për bibliotekën
aktuale, por dihet se shumë nga veprat e saj ishin subjekt i shkatërrimit, pasi që
luftimet fetare përfundimisht rezultuan në djegie librash. Gjatë kësaj periudhe
ekzistonin biblioteka të vogla private. Shumë prej tyre ishin në pronësi të anëtarëve
të kishës dhe të aristokracisë. Mësimdhënësit gjithashtu mendohet të kishin
biblioteka të vogla personale si dhe bibliofil të pasur të kohës që mund të përballonin
të kishin edhe librat e zbukuruar.

1.6 Islami
Në shek. VIII e.r. iranianët ishin të parët dhe më pas arabët që kishin importuar
paisjet për prodhimin e letrës nga Kina, ishte vetëm një fabrikë që prodhonte letrën
në vitin 794 në Bagdad. Letra e hershme quhej bagdatikos, që do të thotë “nga
Bagdadi” sepse u fut në perëndim kryesisht nga ky qytet. Rreth shek. 9 e.r.
bibliotekat publike filluan të shfaqeshin në shumë qytete islamike. Ato u quajtën
“shtëpi e dijes” ose dar al-‘ilm. Secila prej tyre ishte e financuar nga sektet islamike
me qëllim të përfaqësimit të parimeve të tyre si dhe nxijten e përhapjes së dijeve
laike. Në Shiraz, Adhud al-Daula krijoi një bibliotekë, të përshkruar nga historian
mesjetar, el-Muqaddasi, si një kompleks ndërtesash të rrethuara nga kopshte me
liqene dhe ujra. Ndërtesat ishin të mbuluara me kupola dhe kishte rreth 360 dhoma.
Në secilin department, katalogjet ishin vendosur në rafte dhe dhomat ishin të
mobiluara me tepih. Gjatë Epokës së Artë (shek 7 – 9 e.r.) librat organizoheshin nga
subjekti. Brenda subjektit librat oranizoheshin nga koha kur biblioteka ishte pajisur
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me atë libër dhe jo nga mbiemri i autorit. Gjithashtu bibliotekat islamike mund të
jenë të parat që kanë zbatuar një katalog të materialeve në pronësi. Përmbajtja në
rafte ishte e regjistruar në letër dhe e bashkangjitur në fund të raftit. Bibliotekat
publike ishin shumë te frekuentuara së bashku me xhamitë, bibliotekat private dhe
akademike. Në vend se të ishte në dispozicion të elitës së shoqërisë imformacioni
ishte në dispozicion për të gjithë. Lulëzimi i të mësuarit islam pushoi shekuj më vonë
kur leximi dhe mësimi filluan të kenë rënie pasi që shumë nga bibliotekat u
shkatërruan nga pushtimi Mongol kurse të tjerat ishin viktima të luftërave dhe
grindjeve fetare në botën islamike.
Qëndrimi i Kur’anit si prototip i fjalës së shkruar në Islam, mbart në mënyrë të
konsiderueshme rolin e librave brenda traditës së tij intelektuale dhe sistemit arsimor.
Një impuls i hershëm në Islam ishte menagjimi i raporteve të ngjarjeve, figurat
kryesore, thëniet dhe veprimet e tyre. Me përhapjen e Islamit, bibliotekat në vendet e
tjera islamike njihnin një periudhë të shkurtër zgjerimi në Lindjen e Mesme, Afrikën
e Veriut, Secilinë dhe Spanjën. Ashtu si bibliotekat krishtere ato kryesisht përmbanin
libra që ishin bërë prej letre dhe kështu filloi forma moderne e librave në vend të
fletëve. Ato mund të gjindeshin në xhami, shtëpi private dhe universitet. Në Aleppo,
biblioteka më e madhe dhe ndoshta më e vjetër e xhamive është biblioteka Sufija e
vendosur në Xhaminë e Madhe Umayyad të qytetit, përmbante një koleksion të madh
të librave prej të cilave 10.000 vëllime thuhet se ishin lënë nga sundimtari më i
famshëm i qytetit, princi Sayf al-Dawla.
Biografia e Ibn al-Nadim Fihrist tregon përkushtimin e dijetarëve musliman për libra
dhe burime të besueshme. Pjesa më e madhe e bibliotekave moderne islame nuk
mbajnë këto libra antikë ato u shkatërruan gjatë luftërave ose u dërguan në muzet
Evropianë.

1.7 Mesjeta
Në këtë periudhë, biblioteka e manastirit u zhvillua, ndër më të rëndësishme ishte ajo
e Abbey e Montecassino në Itali. Librat zakonisht ishin të lidhura me zingjir në rafte,
duke reflekuar faktin se dorëshkrimet të cilat kishin kaluar nëpër proceset e kopjimit
sa të rëndësishme ishin. Murgjit udhëtonin në kërkim të burimeve të dijes dhe
kërkonin për të mësuar ose kopjuar dorëshkrimet e mbajtura nga manastiret tjera.
Pavarësisht nga mbrojtjet, shumë biblioteka huazonin librat nëse u jepej një depozitë
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sigurie (zakonisht para ose libra me vlerë të njejtë). Huazimi i librave ishte një mjet
me të cilin ndihmonte që librat të kopjoheshin dhe të përhapeshin. Në vitin 1212,
këshilli i Parisit dënoi ato manasitre të cilat nuk huazonin librat duke u’a rikujtuar
atyre se “huazimi është një nga veprat kryesore të mëshirës”.

1.8 Biblioteka e parë në Kosovë
Në kohën kur trevat tona drejtpërdrejtë janë njohur me fjalën e shkruar islameorientale, nga shek. XIV e deri më sot, ajo ka pasur një përvojë, traditë dhe përmbajtje
shumë të pasur. Të shtyrë nga aspekti shpirtëror dhe nga nevoja praktike, shumë
intelektualë e dashamirë të fjalës së shkruar, shumë bamirës e vakëflënës tanë, që
herët kanë filluar mbledhjen, ruajtjen dhe shumimin e fjalës së shkruar,
vendpërqendrim i së cilës qenë bërë, në radhë të parë xhamitë, mektebet, medresetë,
teqetë, shtëpitë private dhe, natyrisht, edhe bibliotekat/kutubhanet, të cilat, siç është
dëshmuar, në tokat shqiptare përgjithësisht nisin me bibliotekën më të vjetër publike –
atë të Medresesë së Is’hak beut në Shkup, e ngritur rreth vitit 1411 dhe e vakëfnuar në
vitin 1444, për t’u ndjekur edhe nga shumë biblioteka të tjera në qendra të ndryshme,
të cilat kanë ndikuar dukshëm në zhvillimin kulturor dhe në ngritjen arsimore të
popullatës myslimane të këtyre anëve.
Këtu e pesë shekuj më parë edhe në Kosovë, imami, mësuesi, poeti, historiani,
kronisti, bamirësi dhe vakëflënësi i madh, themeluesi i shkollës së parë në Kosovë,
ndërtuesi i xhamisë që do ta bartë emrin e tij dhe i shumë hajrateve të tjera, Suzi (Pir)
Zerini – ashtu siç kishin bërë sivendësit e tij dekada më parë në Shkup (Is’hak beu, në
vitin 1411 dhe djali i tij Isa beu, 1469), në Manastir (Ishak Çelebiu, 1430), në Ohër
(Jusuf Çelebiu në vitin 1491) – qytetit të tij të lartë e të dashur – Prizrenit, do t’ia
dhurojë kutubhanen e parë, që do të jetë e para jo vetëm në këtë qytet, po edhe në tërë
Kosovën. Sipas shembullit të Suziut, edhe Mehmet Kukli-begu e ngriti një bibliotekë
të tillë në afërsi të Prizrenit, në Bresanë të Opojës para vitit 1538, kurse më 1573, po
në Prizren, Gazi Mehmed Pasha e themeloi një bibliotekë tjetër me një fond mjaft të
pasur me “Mus’hafe” e “qitape”, që ekziston edhe sot e kësaj dite. Po kështu kishte
vepruar edhe pesë herë sadrazemi i Perandorisë Osmane, Koxha Sinan Pasha, i cili
Kaçanikut para vitit 1586 i kishte ndërtuar një bibliotekë, për t’u shtuar numri i tyre
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në dekadat e shekujt e mëvonshëm. Për shumë nga këto biblioteka dimë falë
dorëshkrimeve – ndonëse shumë të pakta nga ai mal që ka ekzistuar dikur – që kanë
arritur deri në ditët tona.

Kush është themeluesi i bibliotekës së parë në Kosovë

Biografët e Suziut (A. Olesnicki, F. Babingeri, S. Frashëri, J. v. Hammer, H. Kaleshi,
M. Mujezinoviç etj.) thonë se rreth vitit 1455 dhe 1465 lindi Muhamedi i biri i
Mahmudit të birit të Abdullahut, nga Prizreni, i njohur dhe i popullarizuar me emrat
dhe pseudonimet poetike, ndër njerëz dhe në literaturë, si Suziu, Soziu, Sozi Baba,
Suzi Çelebiu, Mevlana Suzi, Suzi Zerrini, Suzi Prizrenasi etj.
Më tutje, biografët thonë se Suziu u lind, u rrit dhe u edukua në Prizren, se pas
mbarimit të shkollimit fillor në Prizren, studimet e larta i mbaroi në Stamboll, se
punoi për njëfarë kohe edhe si kadi dhe se ka kryer edhe detyrën e myezinit, imamit,
hatibit, mualimit etj.. Nga ajo që e ka lënë të shkruar vetë Suziu, shihet se ai kishte
arritur arsimim dhe ngritje intelektuale të lartë, njihte shkëlqyeshëm gjuhën osmane,
arabe dhe perse, por edhe gjuhët vendore të kohës. Shkrimet e tij të gjetura, të cilat
ruhen në Zagreb, Berlin e qendra të tjera evropiane, vërtetojnë për shkallën e lartë
intelektuale të Suziut.
Një pjesë të jetës së tij Suziu e kaloi si sekretar personal i njërit nga akinxhinjtë më të
dalluar në Perandorinë Osmane – Ali Bej Mihaloglut. Këtë detyrë e kreu, ndonëse i
shtyrë në moshë, edhe pas vdekjes së Ali bej Mihalogllut, deri në vitin 1507, në
Plevne të Bullgarisë, kur Ali beun e zëvendësoi i biri i tij Mehmet beu. Te Mehmet
beu, Suziu nuk ndeji edhe për shumë kohë, sepse më 1513 Suziun e gjejmë të jetë
kthyer në Prizren, kur edhe e legalizoi Vakëfnamenë e tij.
Duke qenë në shërbim të Ali bej Mihalogllut, Suziu me afinitetin dhe prirjet e tij prej
poeti e kronisti, bëmat dhe trimëritë e prijësit të tij i përjetësoi dhe i përmblodhi në
veprën me titull “Gazāvatnāme-i ‘Ali-beg Mihaloğlu” (“Libri i luftërave të Ali beg
Mihaloglut”), e cila përmban 15 mijë bejte, përkatësisht 30 mijë distike, të thurura
sipas rimës së mesnevisë.
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Përveç kësaj vepre poetike-historike, Suzi ka shkruar edhe poezi të tjera, siç janë
naziret, poezitë didaktike-satirike, të cilat atëbotë ishin në modë, por edhe të tjera.
Ndryshe Suziu, është vëllai i poetit tjetër të njohur nga Prizreni, Nehariu (vdiq më
929/1552 dhe u varros në Prizren, siç shkruan në epitafin e tij, i cili gjendet pranë atij
të Suziut). Në bazë të epitafit të Suziut, i cili fatmirësisht është ruajtur deri më sot,
mund të konstatohet se Suziu ka vdekur në vitin 931 hixhri, përkatësisht ndërmjet
29.10.1524- 17.10.1525 sipas kohës së re dhe është varrosur në mezarin e xhamisë së
tij në Prizren.

Kutubhaneja/Biblioteka e Suziut

Në verilindje të xhamisë së tij Suzi Prizrenasi e ndërtoi një godinë, ku e vendosi
kutubhanen/bibliotekën, shkrimoren (ku përshkruheshin e kopjoheshin veprat e
ndryshme) dhe mektebin e tij, të cilat, së bashku me vakëfet e tjera të tij, i legalizoi në
vitin 1513. Te tria këto institucione (shkolla, shkrimorja dhe biblioteka), të themeluara
nga Suziu dihet me siguri se janë më të vjetrat në Kosovë. Objekti i kutubhanes ishte i
vendosur në kat. Në përdhese gjendeshin tri kroje, po ashtu vakëfe të Suziut, që
buronin nga pllaka të mëdha gurësh kristali, ku kishte vend edhe për pushimin e
besimtarëve para dhe pas abdesit. Kati ishte i vendosur në transversale druri, që
mbështetej në nëntrarëza dhe shtylla, po ashtu prej druri. Pullazi përmbi strehë ishte i
mbuluar me rrasa guri. Në këtë mënyrë mbuloheshin edhe pullazet e shtëpive në
Prizrenin e asaj kohe.
Në bazë të titujve të librave të shënuar në Vakëfnamenë e Suziut, studiuesit kanë venë
re se në këtë kutubhane janë ruajtur veprat e disa dijetarëve të njohur arabë dhe
persianë, që flet jo vetëm për shijen e Suziut, por edhe argumenton se në Prizren në
atë kohë ka pasur njerëz që kanë ditur të lexojnë në këto gjuhë.
Përveç librave nga fusha e traditës dhe të së drejtës së sheriatit, në këtë bibliotekë
vërtetohet të jenë ruajtur edhe disa vepra të njohura të mistikëve, si të Attārit dhe
Xhelāludīn Rūmīut, si edhe të filozofit të madh arab, Gazālīu.
Suzi kishte një kusht shumë të mirë dhe interesantë të vakëfnimit të librave në
bibliotekën e tij dhe rreth përdorimit të tyre. Ai kusht ishte: “Derisa unë (Suziu –
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S.M.) të jem gjallë, unë do të jam pronar i tyre (dorëshkrimeve), ndërsa pas vdekjes
sime për to do të kujdeset imami i xhamisë time. Imami le t’ua japë ato
(dorëshkrimet) në huazim dijetarëve dhe atyre që janë në gjendje të kenë dobi prej
tyre, të cilët do të lexojnë lutje (salavate) për shpirtin tim (shpirtin e Suziut – S.M.)”.
Në bibliotekën e Suziut janë ruajtur edhe veprat e vetë Suziut dhe të vëllait të tij,
poetit Nehari. Aty është ruajtur edhe “Gazāvatnāmeja” e tij e famshme, që e bënë
Suziun të pavdekshëm dhe e fut atë në radhën e kronistëve dhe historianëve më të
njohur të kohës. Kjo vepër e pasuron listën e emrave të mëdhenj që historia e
shqiptarëve i ka nxjerrë gjatë shekujve dhe i mbush faqet e saj.
Nga biblioteka e Suziut sot ka ngelur një pjesë e godinës, e cila është shndërruar në
banesë, ndërsa pjesa e tjetër është rrënuar nga pakujdesia. Ndërkaq fati i fondit librar
që kishte kjo bibliotekë, nuk dihet. Sikundër që nuk dihet edhe fati i shumë
bibliotekave islame-orientale të pasura me një numër të madh të dorëshkrimeve të
çmueshme, të cilat, në shekujt e kaluar, gjatë kohëve të vështira nëpër të cilat kaloi
populli ynë, u dogjën, u zhdukën ose i humbën gjurmët. Megjithëkëtë, disa prej
dorëshkrimeve të këtyre bibliotekave, shumica vepra të autorëve a të kopjuesve
shqiptarë, u dërguan nëpër biblioteka të ndryshme, si në Turqi, Bosnjë, Bratislavë,
Beograd dhe në vende të tjera. Dorëshkrime të autorëve shqiptarë, si të Suziut,
Mustafa Shem’iut, të Sa’it, Nehariut, të Jahja bej Dukagjinit dhe shumë autorëve e
kopjuesve të tjerë, gjejmë edhe në Bibliotekën e Gazi Husrev-beut në Sarajevë, pastaj
në Bibliotekën e Arkivit të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Serbisë në
Beograd, në Bibliotekën Universitare të Bratislavës, në Zagreb, në Berlin dhe në
qendra të tjera, të cilat presin dorën e hulumtuesve shqiptarë për t’i nxjerrë nga
heshtja memece dhe nga pluhuri i harresës dhe, të paktën, kopjet e tyre për t’i kthyer
në vendorigjinën e tyre, aty ku u shkruan, aty ku u krijuan dhe aty ku jetuan e vepruan
shkruesit dhe autorët e tyre.

Si përfundim

Në përmbyllje të këtij shkrimi e në kujtim të 500-vjetorit të bibliotekës së parë në
Kosovë – Bibliotekës/Kutubhanesë së Suzi Prizrenasit, duhet të themi se kjo
bibliotekë, sikurse të gjitha vakëfet që ka lënë Suziu në Prizren, janë në gjendje të
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mjerueshme. Për më tepër, disa prej tyre kanë shkuar në pakthim, e ato që kanë
mbetur nuk kanë trajtimin meritor, sikundër që as themeluesi i këtyre institucioneve
nuk e ka marrë vendin e tij meritor në tekstet e historisë së letërsisë dhe në librat e
tjera shkollore
Prizreni duhet ta ketë për nder këtë personalitet të dalë nga gjiri i tij, këtë poet, kronist
e bamirës të madh, i cili njihet, çmohet e studiohet më shumë në qendrat akademike
jashtë se sa në vendin ku lindi dhe ku ndërroi jetë.
Prandaj ne duhet të mburremi me Suziun, i cili si shumë e shumë vendës të tjerë, me
gjithë ofiqet dhe privilegjet që u ishin ofruar në qendra të ndryshme të Perandorisë
Osmane dhe gjetiu, preferuan që të ktheheshin në vendlindjen e tyre dhe aty të
ndërtonin objekte dhe të themelonin vakëfe, duke ngritur shumë vepra bamirëse dhe
duke u qëndruar pranë njerëzve të thjeshtë; ata kurrë nuk e harruan vendlindjen e tyre
dhe nuk harruan ta ndihmojnë në çdo pikëpamje zhvillimin ekonomik, arsimor, fetar,
zejtar, arkitektonik etj., të vendit të tyre.
Prizreni s’ka se si të mos e ketë për nder këtë personalitet që ia dha atij shkollën e
parë dhe bibliotekën e parë. Në anën tjetër, vetë Suziu e pati për nder dhe ishte shumë
krenar, mirënjohës e falënderues për qytetin e tij, saqë për mbiemër të vetin kishte
zgjedhur emrin e qytetit ku lindi dhe vdiq; këtë asnjëherë nuk harroi që ta shkruante:
Suzi (Pir)Zerrini (Suzi Prizrenasi). Kështu shkruan edhe në epitafin e tij.
Dhe, në fund fare, nuk gjejmë përfundim më të mirë për këtë vështrim tonin sesa të
sjellim disa vargje/mendime të Suziut nga “Gazāvatnāmeja” e tij, të përzgjedhura dhe
të përkthyera (me pakë përshtatje tonën) nga njohësi i veprës së Suziut, orientalisti i
shquar shqiptar Hasan Kaleshi:
“Ruaju, mos i kalo kufijtë e tu, se fati
Do të të bëjë qesharak përpara banorëve të botës,

Vëlla, bëhu i matur, qafën mos e ço lartë,
Qielli është gjakësor, ai çdo ditë heqë koka

Ec, por me kujdes, dhe hapat mos i zgjat shumë,
Se në çdo hap ka mija pengesa ndaj dhe do të ngatërrohesh!
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Mos ia hap botës kraharorin si mburojë
Se do të bëhesh nishan i shigjetave qiellore,

Ty o princ, mos mendo se përgjithmonë do të të mbetet froni
Sepse Husrevit (mbret persian – H.K.) kurorën nga koka fati ia hoqi”. (3)

1.8 Rilindja
Rreth shek. XV Malatesta Novello, Lord i Cezenas, themeloi Bibliotekën
Malatestiana, Cosimo de Medici në Firence krijoi koleksionin e tij, i cili me këtë
veprim formoi bazën e Bibliotekës Laurentian. Në Romë, koleksionet e papës u
mblodhën nga Papa Nikolla V në biblioteka të veçanta greke dhe latine dhe u
mbajtën nga Papa Sixtus IV i cili vendos Biblitekën Apostolica Vaticana nën
përkujdesjen e bibliotekarit të tij, humanistit Bartolomeo Platina në shkurt 1475.
Gjatë shek XVI – XVII biblioteka private po krijoheshin në Romë; Vallicelliana, e
themeluar nga librat e Shën Filippo Neri. Biblioteka Angelica u themelua nga
Angelo Rocca, e cila ishte e vetmja bibliotekë publike në Romë. Shumë shpejt ky
trend i themelimi të bibliotekave u përhap edhe jasht Italisë, p.sh Louis III, Elector
Palatine themeloi Bibliotekën Palatina. Këto biblioteka nuk kishin volume si
bibliotekat modern mirëpo ato mbanin disa vepra të vlefshme Greke, Latine dhe
Biblike.
Dhoma e Tianyit u themelua në vitin 1561 nga Fan Qin gjatë Dinastisë Ming dhe
është një nga bibliotekat më të vjetra që qëndron ende në Kinë. Në kulmin e saj, ajo
mburrej me një koleksion prej 70.000 vëllimeve të librave antik.

1.9 Iluminizmi
Shek. XVII – XVIII përfshinë atë që njihet si një epokë e artë e bibliotekave. Gjatë
kësaj periudhe u krijuan disa prej bibliotekave më të rëndësishme në Evropë.
Grantham, Lincolnshire u themelua në vitin 1598 nga rektori i Welboune. Kjo
bibliotekë konsiderohet si “paraardhësi i bibliotekave publike” sepse nuk kërkohej të
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ishe anëtar i universitetit apo i kishës që të kishe qasje në këtë bibliotekë. Biblioteka
e Trigge mbante mbi 350 libra dhe përfshirja e tij në burimet katolike dhe protestane
të kohës konsiderohej unike për kohën, pasi që konfliket fetare gjatë viteve të
Reformimit ishin të zakonshme. Thomas Bodley themeloi Bibliotekën Bodleiuane.
Biblioteka e Norwich u krijua në vitin 1608 dhe Biblioteka Britanike u krijua në
1753. Chetham në Mançester, e cila pretendon të jetë bibliteka më e vjetër publike në
botën angleze, u hap në 1653. Biblioteka të tjera të hershme të Britanisë së Madhe
përfshijnë ato të Ipswich (1612), Bristol (1613) dhe Leicester (1632). Shrewsbury
School gjithashtu hapi bibliotekën e saj për qytetarët. Biblioteka Mazarine dhe
biblioteka Sainte – Genevieve u themeluan në Paris, Biblioteka Kombëtare Austriake
në Vjenë, Biblioteka e Shtetit Prusian në Berlin, Biblioteka Zaluski në Varshavë dhe
Biblioteka Publike e Shtetit Saltykov – Shchedrin në Shën Petersburg.
Në fillim të shek. 18, bibliotekat po bëheshin gjithnjë e më shumë publike dhe
shpesh huazonin librat. Shek. 18 e përjetoi kalimin nga bibliotekat e mbyllura në
bibliotekat publike që huazonin. Përpara kësaj kohe bibliotekat publike ishin të
zymta në natyrë dhe librat shpesh lidheshin me zingjirë në tavolinat e studimit. Edhe
pse Muzeu Britanik ekzistonte në këtë kohë dhe mbante mbi 50.000 libra, biblioteka
kombëtare nuk ishte e hapur për publikun. Qasja në Muze ishte e vështirë, kishte
mundësi të prisje prej tre deri në katër javë. Biblioteka nuk ishte e hapur për shfletim.
Kur jepej e drejta për vizitë në muze, lexuesi udhërrëfehej nga punonjës të muzeut,
shumë lexues u ankuan se turneu ishte shumë i shkurtër.
Në fillim të shek. XIX nuk kishte biblioteka publike në termin që i kuptojmë
tash bibliotekat, bibliotekat e ndërtuara nga fondet publike dhe të qasshme për të
gjithë. Vetëm biblioteka Chetham në Mançester ishte plotësisht e qasshme për
publikun. Rritja e literaturës laike në këtë kohë inkurajoi përhapjen e bibliotekave që
huazonin librat dhe veqanërisht ato komerciale. Shumë klube të vogla që kishin
biblioteka private u hapën për publikun duke ofruar abonime vjetore ose duke
kërkuar anëtarët të blenin aksione në bibliotekë. Ndryshe nga bibliotekat publike,
qasja në bibliotekat me abonim ishte e kufizuar. Bibliotekat me abonim në natyrë
dukeshin demokratike, të krijuara nga dhe për komunitetin e abonentëve lokalë. Ato
kishin për qëllim krijimin e koleksioneve të përhershme të librave dhe materialeve të
leximit, në vend se të shesin koleksionet e tyre çdo vit. Vetëm në Britani kishte më
shumë se 200 biblioteka komerciale të hapura në vitet 1800.
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Bibliotekat private me abonim funksiononin në të njejtën mënyrë si bibliotekat
komerciale me abonim. Një nga versionet më të njohura të bibliotekave private me
abonim ishte “biblioteka vetëm për meshkuj”. Bibliotekat private me abonim
mbanin një kontroll më të madh mbi antarësinë dhe llojet e librave në bibliotekë.
Egzistonte një eleminim i plotë i librave të lirë në këto biblioteka. Ato krenoheshin
me respektin që u bëhej. Përqinjda më e madhe e të abonuarve ishte shpesh, pronarë,
biznismen dhe profesione të vjetra. Në fund të shek. XVIII dhe në dekadat e para të
XIX, nevoja për libra dhe arsim të përgjithshëm u ndje në mesin e klasave shoqërore
që ishin krijuar nga fillimet e Revolucionit Industrial. Shek. XVIII përjetoi një rritje
në bibliotekat me abonim të dedikuara për tregtarët. Në vitin1797 në Kendal u krijua
ajo që njihej si Biblioteka Ekonomike, e projektuar kryesisht për përdorimin dhe
udhëzimin e klasave punëtore. Egzistonte edhe Biblioteka e Artizanëve e themeluar
në Birmingam në 1799. Tarifa e hyrjes ishte 3 shilinga.
Bibliotekat e para kombëtare e kishin origjinën e tyre në koleksionet
mbretërore të sovranit ose ndonjë organ suprem të shtetit. Biblioteka e parë
kombëtare u themelua në vitin 1753 si pjesë e Muzeut Britanik. Kjo bibliotekë ishte
e para e llojit të vet pasi që nuk i përkiste as kishës dhe as mbretit. Ishte e hapur për
publikun dhe me qëllim të mbledhjes së materialeve.

1.10 Bibliotekat publike moderne
Edhe pse në mesin e shek. XIX Anglia kishte 274 biblioteka me abonim dhe Skocia
266, themelimi i sistemit të bibliotekave publike në Britani erdhi me miratimin e
Ligjit për Bibliotekat Publike në vitin 1950. Ligji për herë të parë u dha bashkive
lokale fuqinë për krijimin e bibliotekave publike falas dhe ishte hapi i parë legjislativ
drejt krijimit të një institucioni të qëndrueshëm kombëtar që ofron qasje universale të
lirë në informacione dhe letërsi. Gjatë disa lëvizjeve që po zhvilloheshin në atë kohë
se koha e lirë e punëtorëve nuk po shpenzohej mirë nisi krijimin e kampanjave që
nxisnin klasat më të ulëta të kalonin kohën e tyre të lirë me aktivitete moralisht
lartësuese siç është leximi, kjo po që do të ishte në dobi të shoqërisë.
Shembulli më i hershëm në Angli i një biblioteke që ishte në dobi të përdoruesve të
cilët nuk ishin anëtar të ndonjë institucioni siç ishte kisha apo universiteti ishte
Biblioteka Francis Trigge Chained në Grantham, Lincolnshire, e themeluar në 1598.
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Biblioteka egziston ende dhe mundet me shumë arsye të prentendojë se është
paraardhëse e sistemit të bibliotekave publike më vonë. Fillimi I bibliotekave modern,
të lira dhe të hapura filloi në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 1847. Në vitin 1849
William Ewart solli një raport i cili vinte në dukje gjendjen e keqe të shërbimit
bibliotekar. Ai rekomandoi themelimin e bibliotekave publike falas në të gjithë vendin
dhe kjo qoi në krijimin e Ligjit për Bibliotekat Publike 1850 i cili lejonte që të gjitha
qytetet me popullsi që tejkalojnë 10.000 banorë të vendosnin taksa për mbështetjen e
bibliotekave publike.
Muzeu Salford dhe Galeria e Arteve u hapën për herë të parë në nëntor 1850 si
Muze Mbretëror dhe Bibliotekë Publike dhe gjithashtu si biblioteka e parë pa pagesë
në Angli. Biblioteka në Campfield të Mançesterit ishte biblioteka e parë që operoi
duke huazuar librat pa pagesë dhe pa abonim në vitin 1852.
Një akt tjetër i rëndësishëm ishte Akti i Arsimit 1870, i cili zhvilloi shkrimin dhe
këndimin ku pastaj erdhën kërkesa më të mëdha për biblioteka. Në vitin 1877, më
shumë se 75 qytete kishin themeluar biblioteka falas dhe në vitin 1900 kjo shifër arriti
në 300 qytete. Kjo përfundimisht shënon fillimin e bibliotekës publike siç e njohim
tani. Këto akte ndikuan në krijimin e ligjeve edhe në vende të tjera, si SHBA,
biblioteka e parë publike e mbështetur nga tatimet në SHBA ishte në Peterborough,
New Hampshire (1833).

2.0 Tipet e bibliotekave
Shumë institucione bëjnë një dallim midis një biblioteke qarkullimi dhe një biblioteke
që huazon librat, ku materialet synojnë të huazohen tek klientët, institucionet ose
bibliotekat e tjera dhe një biblioteke reference ku materiali nuk lejohet të merret me
vete. Bibliotekat e udhëtimit siç janë bibliotekat e hershme me kuaj në Kentaky dhe
bookmobiles (librat në veturë) janë në përgjithësi të titpit të huazimit. Bibliotekat
moderne janë shpesh një përzierje e të dyjave, që përmbajnë një koleksion të
përgjithshëm përgjithshëm në qarkullim dhe një koleksion referimi i cili kufizohet në
mjediset e bibliotekës. Gjithashtu, koleksionet digjitale gjithnjë e më shumë ofrojnë
qasje më të gjerë në material që nuk mund të qarkullojnë në shtyp dhe u mundësojnë
bibliotekave të zgjerojnë koleksionet e tyre edhe pa ndërtuar një strukturë më të
madhe.
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2.1 Bibliotekat akademike
Bibliotekat akademike në përgjithësi janë të vendosura në kampuse universitare dhe
kryesisht i shërbejnë studentëve dhe fakultetit të atij institucioni akademik. Disa
biblioteka akademike, veçanërisht ato në institucionet publike, janë të qasshme për
pjestarët e publikut të gjerë në tërësi ose pjesërisht. Bibliotekat akademike janë
biblioteka që mbahen në institucionet e arsimit të lartë, si kolegjet dhe universitetet.
Funksioni i tyre kryesor është të sigurojnë mbështetje në hulumtimin dhe lidhjen me
burimet e informative për studentët dhe fakultetin e institucionit arsimor. Burime të
veçanta të lidhura me studimet gjithashtu ofrohen nga biblioteka siç janë kopjet e
teksteve shkollore dhe leximet e artikujve që mbahen në rezervë (që do të thotë që
këto materiale huazohen vetëm në kohë të shkurtër, zakonisht qështje orësh).
Disa biblioteka akademike ofrojnë burime që zakonisht nuk lidhen me bibliotekat, siç
janë kontrollimi në kompjuter, kamerat ose llogaritësit shkencorë. Bibliotekat
akademike ofrojnë punëtori dhe kurse jashtë kursit formal, të cilat janë mjete të
nevojshme të ndihmojnë studentët të kenë sukses në programet e tyre. Këto punëtori
mund të përfshijnë ndihmën me citime, teknike efektive të kërkimit dhe softuer
elektronik. Këto punëtori u japin studentëve aftësi që mund t’i ndihmojnë ata të
arrijnë sukses në karrierën e tyre akademike (shpesh edhe në profesionet e tyre të
ardhshme) të cilat ata nuk mund t’i mësojnë brenda klasës. Biblioteka akademike
ofron një hapsirë të qetë studimi për studentët në kampus, mund të ofrojë gjithashtu
hapsirë sutdimi në grup. Në Amerikën e Veriut, Evropë dhe në pjesë të tjera të botës,
bibliotekat akademike po bëhen gjithnjë e me shumë në mënyrë digjitale. Biblioteka
ofron një hapsirë për studentët dhe studiuesit për tu qasur në burime të ndryshme, si të
shtypura, fizike dhe digjitale.

2.2 Bibliotekat për fëmijë
Bibliotekat për fëmijë janë koleksione të veçanta të librave të destinuar për lexuesit e
mitur dhe zakonisht mbahen në dhoma të veçanta të bibliotekave publike. Disa
biblioteka të fëmijëve kanë kate të veçanta ose krahë të ndërtesave të përkushtuar ndaj
tyre në biblioteka më të mëdha, ndërsa ato të vogla mund të kenë ndonjë dhomë ose
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zonë të veçantë për fëmijët. Këto biblioteka janë agjensi edukative që kërkojnë të
njohin të rinjët me letërsinë botërore dhe të kultivojë një dashuri për të lexuarit. Puna
e tyre mund të krahasohet me atë të një shkolle publike. Zakonisht këto biblioteka
ofrojnë shërbime që mund të përfshijnë seanca tregimi për foshnjet, fëmijët e vegjël,
fëmijët parashkollorë ose programet pas shkollës, të gjitha këto me qëllim të
zhvillimit të shkathtësive të hershme të shkrim-leximit dhe dashurisë për librat. Një
nga programet më popullore që ofrohet në këto biblioteka është programi për leximet
e verës për fëmijët, familjet dhe të rriturit. Një tjetër program leximi popullor për
fëmijët është PAWS TO READ ose programe të ngjashme ku fëmijët mund të lexojnë
në prani të qenve të qertifikuar. Meqenëse kafshët janë një ndikim qetësues dhe nuk
kanë gjykime. Fëmijët mësojnë besimin dhe dashurinë për të lexuar. Shumë shtete
kanë këto lloj programesh që prindëerit duhet t’i kërkojnë nga bibliotekari për të parë
nëse është në dispozicion në bibliotekën e tyre lokale.

2.3 Bibliotekat kombëtare
Bibliotekat kombëtare ose shtetërore shërbejnë si një depo kombëtare e informacionit
dhe ka të drejtën e depozitimit të ligjshëm, që është një kërkesë ligjore që çdo botues
në vend duhet të depozitojë një kopje të çdo publikimi në bibliotekë. Ndryshe nga një
bibliotekë publike, biblioteka kombëtare rrallë u lejon qytetarëve të huazojnë libra.
Shpesh, koleksionet e tyre përfshijnë vepra të shumta të rralla, të vlefshme dhe të
rëndësishme. Bibliotekat e para kombëtare origjinën e tyre e kishin në koleksionet
mbretërore të sovranit ose ndonjë organi suprem të shtetit.
Shumë biblioteka kombëtare bashkëpunojnë në Seksionin e Bibliotekave Kombëtare
të Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave dhe Institucioneve Bibliotekare (IFLA) për
të diskutuar detyrat e tyre të përbashkëta, për të përcaktuar dhe promovuar standardet
e përbashkëta dhe për të kryer projekte që i ndihmojnë ata në përmbushjen e detyrave
të tyre. Bibliotekat kombëtare të Evropës marrin pjesë në Bibliotekën Evropiane e cila
është një shërbim I Konferencës së Bibliotekarëve Kombëtare Evropianë (CENL).

2.4 Bibliotekat publike
Një bibliotekë publike ofron shërbime për publikun e gjerë. Nëse biblioteka është
pjesë e një sistemi bibliotekar, qytetarët me një kartelë bibliotekare aktive mund të
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përdorin degët e bibliotekës që lidhen me të njejtin sistem bibliotekar. Stafi i
bibliotekës vendos për numrin e artikujve që patronët lejohen të huazojnë, si dhe
detajet e kohës së huazimit të caktuar. Në mënyrë tipike, biblitekat lëshojnë kartelat e
bibliotekës tek anëtarët e komunitetit që dëshirojnë të huazojnë libra. Shpesh vizitorët
në një qytet mund të marrin një kartelë publike të bibliotekës.
Shumë biblioteka publike shërbejnë gjithashtu si organizata të komunitetit që ofrojnë
shërbime dhe ngjarje të lira për publikun, siç janë grupet e leximit dhe koha e historisë
për foshnjat. Për shumë komunitete biblioteka është burim lidhës me një botë të gjerë,
njohuri, mirëkuptim dhe argëtim. Sipas një studimi të Shoqatës së Bibliotekave të
Pensilvanisë, shërbimet e bibliotekave publike lujnë një rol të madh në luftimin e
rritjes së nivelit të analfabetizmit tek të rinjtë. Bibliotekat publike mbrohen dhe
financohet nga publiku që i shërbejnë. Ndërsa numri i librave në biblioteka është rritur
vazhdimisht që nga fillimi i tyre, nevoja për ruajtje kompakte dhe qasje me ndriçim të
përshtatshëm është rritur. Sistemi i mbajtjes së librave përfshinë mbajtjen e një
koleksioni librash të bibliotekës në një hapsirë të ndarë nga dhomat e leximit. Mbajtja
e librave evoluoi shpejt në një formë standarde, në të cilën kornizat e hekurit dhe
çelikut që mbanin raftet gjithashtu mbanin edhe dyshemetë, të cilat shpesh ishin
ndërtuar nga blloqe të tejdukshme për të lejuar kalimin e dritës (por nuk ishin
transparente). Futja e ndriqimit elektrik pati një ndikim të madh në mënyrën se si
funksiononte biblioteka. Meqë duhej më shumë hapsirë, u prezantua një metodë për të
lëvizur raftet (sirtar kompakt) për të shkurtuar hapsirën.
Pavarësisht nga rëndësia e bibliotekave publike, atyre rregullisht i’u është shkurtar
buxheti i tyre nga legjislativi shtetëror. Financimi është zvogëluar aq keq saqë shumë
biblioteka publike janë detyruar të ulin orët e tyre dhe të lirojnë punonjësit.

2.5 Bibliotekat referencuese
Bibliotekat referencuese nuk japin librat për huazim. Në vend të huazimit librat duhet
të lexohen në bibliotekë. Biblioteka të tilla përdoren për qëllime kërkimore. Disa
artikuj në këto biblioteka mund të jenë historike dhe madje unike. Shumë biblioteka
publike përmbajnë një sektor referimi i cili përmban libra, të tilla siç janë fjalorët,
libra të cilat janë për referim të përbashkët dhe nuk jepen hua. Këto sektore mund të
quhen dhoma leximi të cilat gjithashtu mund të përfshijnë edhe gazeta. Një shembull i
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dhomave të tilla të leximit është dhoma e leximit në Hazel H. Ransom në Qendrën
Harry Ransom në Universitetin e Teksasit në Austin e cila mban letrat e agjentit letrar
Audrey Wood.

2.6 Bibliotekat kërkimore
Bibliotekat kërkimore janë një koleksion materialesh mbi një ose më shumë lëndë.
Një bibliotekë e tillë mbeshtet kërkimet shkollore ose shkencore dhe në përgjithësi
përfshin burime primare dhe sekondare, ajo përmban koleksione të përhershme dhe
përpiqet të sigurojë qasje në të gjitha materialet e nevojshme. Biblioteka kërkimore
është më shpesh një bibliotekë akademike ose kombëtare. Ndonjë bibliotekë e veçantë
mund të ketë një bibliotekë kërkimore për ndonjë fushë të caktuar. Shumë pak
biblioteka publike mund të shërbejnë edhe si biblioteka kërkimore. Një bibliotekë e
madhë universitare mund të konsiderohet një bibliotekë kërkimore. Bibliotekat
kërkimore mund të jenë biblioteka referencuese ose biblioteka huazimi të cilat mund
të japin hua disa ose të gjithë materialin e tyre. Disa prej bibliotekave jashtëzakonisht
të mëdha ose tradicionale janë krejtësisht bibliteka referencuese në këtë kuptim duke
mos dhënë asnjë prej materialeve të tyre. Shumica e bibliotekave kërkimore
akademike në SHBA dhe Britani të Madhe, tani japin librat hua.

2.7 Bibliotekat digjitale
Bibliotekat digjitale janë biblioteka që mbajnë burime digjitale. Përkufizimi i një
biblioteke digjitale nënkupton që “një bibliotekë digjitale përdor një shumëllojshmëri
të softuerëve, teknologjive dhe standardeve për të lehtësuar aksesin në përmbajtjen
digjitale dhe të dhënat në nje komunitet të caktuar”. Qasja në bibliotekat digjitale
mund të ndikohet nga disa faktorë. Faktorët më të zakonshëm që ndikojnë në qasje
janë: përmbajtja e bibliotekës, karakterisitikat dhe nevojat e informacionit të
përdoruesve, ndërfaqja digjitale e bibliotekës, qëllimet dhe objektivat e strukturës
organizative të bibliotekës si dhe standardet dhe rregulloret që rregullojnë përdorimin
e bibliotekës.
Nevoja për të siguruar qasje afatgjatë në burime duhet të merret në konsideratë për
këto biblioteka, dhe për këtë dy gjëra duhet të mirëmbahen: dështimi i paisjes dhe
vjetërsimi i formatit.
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Trendet e ardhshme në ruajtjen digjitale përfshijnë: Modele transparente për ruajten
digjitale, vetë-ruajtjen, rritjen e fleksibilitetit në ruajtjen digjitale, parametrat e qartë të
përcaktuara për krahasimin e mjeteve ruajtës dhe terminologjinë dhe standardet e
ndërveprimit në kohë reale. Në shek. XXI, ka pasur një përdorim gjithnjë në rritje të
internetit për të mbledhur të dhënat. Kalimi në biblioteka digjitale ka ndikuar shumë
në mënyrën se si njerzit përdorin bibliotekat fizike. Bibliotekat po përpiqen të
vazhdojnë me botën digjitale dhe me gjeneratën e re të studentëve që kërkojnë
informacione vetëm me një klikim. Sistemi i bibliotekës së Univesitetit të Kalifornisë
pësoi një rënie prej 54% në qarkullim midis viteve 1991 dhe 2001 prej 8.377.000 në
3.832.000 libra.

2.8 Bibliotekat speciale
Të gjitha bibliotekat e tjera futen në kategorinë e bibliotekave speciale. Shumë biznise
private, organizata publike, spitale, kisha, muze, laboratore kërkimor, kompani ligjore
dhe shumë departamente dhe agjensi qeveritare mbajnë bibliotekat e tyre për
përdorimin e punonjësve të tyre në kryerjen e kërkimeve të specializuara që lidhen me
punën e tyre. Në varësi të institucionit, bibliotekat special mund ose nuk mund të jenë
të qasshme për publikun e gjerë. Në institucionet më të specializuara siç janë
kompanitë ligjore dhe laboratorët hulumtues, bibliotekarët e punësuar në këto
biblioteka janë zakonisht specialist në fushën e institucionit dhe jo bibliotekarë të
trajnuar.
Disa biblioteka special, siç janë bibliotekat qeveritare, spitalore dhe bibliotekat e
bazave ushtarake zakonisht janë të hapura për vizitorët. Bibliotekat special përbëhen
nga koleksione të veçanta, libra të rrallë, dorëshkrime dhe material të tjera të veçanta.
Disa biblioteka special mbajnë koleksionet e tyre të veçanta, zakonisht që lidhen me
fushën e specializuar të bibliotekës.

3.0 Organizimi dhe ndërtesat

3.1 Organizimi
Shumica e bibliotekave kanë material të rregulluara sipas sistemit të klasifikimit të
bibliotekës në mënyrë që artikujt të vendosen shpejtë dhe koleksionet të shfletohen në
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mënyrë efikase. Disa biblioteka kanë galeri shtesë përpos atyre publike, ku ruhen
materialet referuese. Këto grumbuj reference mund të jenë të hapura për anëtarët e
përzgjedhur të publikut. Të tjerat kërkojnë që klientët të paraqesin një kërkesë, e cila
është një kërkesë për një asistent për të tërhequr materialin nga grumbujt e mbyllur.
Bibliotekat e mëdha zakonisht ndahen në dy deparatamente; departamenti me
paraprofesional dhe departamenti me bibliotekarë profesional.
•

Qarkullimi (shërbimet e qasjes) – Trajton llogaritë e përdoruesve dhe
huazimin/kthimin dhe futjen në sirtar të materialeve.

•

Zhvillimi i koleksioneve – Porosit materialet dhe mirëmban buxhetin e
materialeve

•

Referenca – Përmban një tavolinë reference që u përgjigjet pyetjeve nga
përdoruesit, udhëzimin e përdoruesve dhe zhvillimin e programit të
bibliotekave.

•

Shërbimet teknike – Punon prapa skenave duke bërë katalogimin dhe
përpunimin e materialeve të reja dhe materialeve të dëmtuara.

•

Mirëmbajtaja e rafteve – Materialet e kthyera në bibliotekë dhe materialet e
përpunuara nga shërbimi teknik futen në rafte.

Një ndër detyrat themelore në menaxhimin e bibliotekës përfshin planifikimin e
blerjeve, kalsifikimin e materialeve të bibliotekës, ruajtjen e materialeve (sidomos
atyre të rralla dhe të brishta), huzaimin e materialeve dhe zhvillimi dhe administrimi i
sistemeve kompjuterike të bibliotekave. Çështje më afatgjata përfshijnë planifikimin e
ndërtimit të bibliotekave të reja ose zgjerimin e atyre egzistuese si dhe zhvilimin dhe
zbatimin e shërbimeve për përmirësimin e leximit.

3.2 Ndërtesat
Bibliotekarët shpesh janë ankuar që disa nga ndërtesat e bibliotekave të cilat janë
përdorur për të akomoduar bibliotekat kanë qenë të papërshtatshme për kërkesat e
tyre. Në përgjithësi, ky konstatim mund të jetë rezultat nga një ose më shumë shkaqe,
siç janë:
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•

Përpjekja për të ngritur një ndërtesë monumentale; shumica e tyre që
projektojnë dhe ndërtojnë biblioteka shpesh nuk i kanë të qarta prioritetet e
bibliotekave

•

Arkitekturë e papërshtatshme

•

Arkitekti nuk ka njohuri për bibliotekat

•

Dështimi për tu konsultuar me një ekspert të bibliotekave

Shumë përparim ka pasur padyshin në mes të bashkëpunimit midis arkitektit dhe
bibliotekarit, dhe me këtë rast shumë arkitektë i kanë bërë bibliotekat specialitetin e
tyre, megjithatë dihet se lloji ideal i bibliotekës ende nuk është realizuar.

3.3 Përdorimi
Mënyra se si paraqitet ose bëhet qasja në përmbajtjen e bibliotekës mund të ketë
ndikim të madh në përdorim. Një sistem kërkimi i vjetruar ose i ngathët ose stafi i
patrajnuar mund të kufizojë dobitë e bibliotekës. Në bibliotekat publike të Shteteve të
Bashkuara, që nga fillimi i shek. XIX, këto problem nxitën shfaqjen e lëvizjes së
instruksioneve të bibliotekave, të cilat e mbështetën edukimin e përdoruesve të
bibliotekave. Bibliotekat duhet të informojnë përdoruesit e tyrë se cilat material janë
të disponueshme në koleksionet e tyre dhe si të arrihen ato informacione. Përpara
epokës kompjuterike, kjo u krye nga katalogu i kartelave – një kabinet që përmbante
shumë sirtarë të mbushur me karta indeksi që identifikonin librat dhe materialet e
tjera. Në bibliotekat e mëdha, katalogu i kartelave shpesh mbushte një dhomë të
madhe. Shfaqja e internetit ka çuar në miratimin e bazave të të dhënave të katalogut
elektronik në këtë mënyrë përdoruesit lejohen të kërkojnë pronat e bibliotekës nga çdo
vend me qasje të internetit. Bazat e të dhënave të katalogut elektronik shpesh
kritikohen nga disa që besojnë se sistemi i vjetër i katalogut të kartelave ishte më i
lehtë për të lundruar dhe lejonte mbajtjen e informacionit duke shkruar direkt në
kartela. Ky argument është i njejtë me debatin mbi librat dhe e-librat. Finlanda ka
numrin më të madh të huamarrësve të librit të regjistruar për kokë banori në botë. Mbi
gjysma e popullsisë së Finlandës janë huamarrës të regjistruar. Në SHBA, përdoruesit
e bibliotekave publike kanë huazuar mesatarisht rreth 15 libra për përdorues në vit
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nga 1856 – 1978. Nga vitit 1978 deri në 2004, qarkullimi i librave për përdorues ka
rënë rreth 50%.
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4.0 Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren

4.1 Rreth universitetit
Universiteti Publik “Ukshin Hoti” në Prizren (UPZ) ka nisur punën në vitin 2010 pas
vendimit të Qeverisë së Kosovës për themelim. Selia e Universiteti është në Prizren,
njëri nga qytetet më të lashta të Kosovës. UPZ është Universiteti i dytë publik në
Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018,
numri i studentëve është rreth 17000 studentë. Universiteti është i akredituar nga viti
2010. Për herë të fundit i është nënshtruar procesit të akreditimit vitin e kaluar dhe
është riakredituar. Momentalisht Universiteti ofron studime në ciklin Bachelor dhe
Master.

Programet e ciklit të parë të akredituara nga AKA janë:
•

•

Fakulteti i Ekonomik me drejtimet:
▪

Administrim Biznesi (Bsc)

▪

Menaxhment Ndërkombëtar (Bsc)

Niveli Master
▪

Kontabilitet dhe Auditim

▪

Administrim Biznesi

▪

Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhimi i Turizmit

•

Fakulteti Juridik; (Bsc)

•

Fakulteti i Shkencave kompjuterike:

•

▪

Dizajn i Softuerit (Bsc) dhe

▪

Teknologji e Informacionit dhe Telekomunikimit; (Bsc)

Niveli Master
▪

•

Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi (Msc)

Fakulteti i Edukimit:
▪

Programi Fillor (Bsc) dhe

▪

Parashkollor (Bsc)
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•

•

Fakulteti i Filologjisë:
▪

Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (Bsc)

▪

Gjuhë Angleze (Bsc)

▪

Gjuhë Gjermane (Bsc)

Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit:
▪

Agrobiznes (Bsc)

▪

Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit (Bsc)

4.2 Shërbimet për student
Universiteti i Prizrenit në mbështetje të një udhëzimi u ofron një sërë
shërbimesh studentëve që nga pranimi, regjistrimi, përkrahja financiare, gjatë
studimeve dhe pas diplomimit.
Të gjitha shërbimet për studentët e UPZ-ës kanë për qëllim që të përkthejnë misionin
dhe politikat e Universitetit në programe dhe përkrahje efektive dhe konsistente për
studentët.
Si pikë kyçe e ndërveprimit në mes të pritjeve dhe nevojave institucionale të
studentëve, shërbimet për mbështetjen e studentëve në UPZ, kontribuojnë në përvojën
e përgjithshme të studentëve, si pjesë integrale e procesit mësimor.

4.3 Biblioteka e universitetit
Biblioteka e Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren, funksionon që nga viti 1968, ndërsa
në objektin aktual që nga viti 1972. Kjo bibliotekë posedon një fond të madh librash,
ndërsa ka dy salla shumë të përshtatshme për lexim, të cilat janë në shërbim të
studentëve të këtij universiteti.
Librat të cilat ndodhen në bibliotekë janë të renditura sipas ’’Klasifikimit dhjetor
universal’’ (KDU) sistem i cili aktualisht përdoret në gjithë rrjetin e bibliotekave.
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Në kuadër të Universitetit të Prizrenit ndodhet edhe biblioteka tjetër e cila ndodhet në
Fakultetin Ekonomik (e pajisur me titujt nga fusha e ekonomisë dhe e drejtësisë, po
ashtu edhe libra nga gjuha turke)
Të gjithë studentët do të njoftohen në faqen e Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren për
titujt më të rinj.
Në vazhdim gjendet paraqitja tabelore se si bëhet ndarja sipas KDU-së.
Klasifikimi Decimal Universal:
0 – Vepra me përmbajtje të përgjithshme
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Çështje themelore të diturisë dhe kulturës
Shkenca dhe dituria
Dokumentacioni, librat, shkrimet, historia e librit,
Kultura, qytetërimi në vendet e ndryshme
Shkencat humanitare në përgjithësi
Bibliografia, treguesit, katalogët
Bibliotekat, bibliotekonomia
Enciklopedi dhe fjalorë me karakter
Botemet në seri, periodikët, almanakët, vjetarët, kalendarët
Organizatat dhe tipet e tjera të bashkëpunimit, shoqëritë, ekspozitat, muzetë

1 – Filozofia, Psikologjia
▪
▪
▪
▪

Sisteme dhe rryma filozofike
Psikologjia
Logjika
Etika, studime mbi moralin

2 – Teologjia, Feja
▪
▪

Libra fetarë
Teologjia

3 – Shkencat sociale
▪
▪
▪
▪
▪

Politika, sistemet politike
Shkencat ekonomike, ekonomia
Shkencat juridike, e drejta, ligje
Administrata, e drejta administrative
Forcat e armatosura, arti ushtarak
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▪
▪
▪

Ndihmat shoqërore, sigurimet shoqërore
Arsimi, edukimi
Etnologjia, jeta shoqërore, doke dhe zakone të jetës shoqërore, folklori

5 – Matematika dhe shkencat e natyrës
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Shkencat e natyrës, studimi i natyrës
Matematika
Astronomia, gjeodezia
Fizika, mekanika
Gjeologjia, shkencat gjeologjike dhe gjeofizike
Botanika
Zoologjia

6 – Shkencat e aplikuara, mjekësia, teknologjia
▪
▪

Mjekësia
Teknologjia

7 – Artet, zbavitja, argëtimi, sporti
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Historia e artit, stilet, rrymat dhe ndikimet në art
Planifikimi fizik, planifikimi krahinor i qytetit dhe i fshatit
Arkitektura
Artet figurative
Numizmatika
Vizatimi dhe arti i aplikuar

8 – Filologjia, gjuhësia, letërsia
▪
▪
▪

Çështje të përgjithshme që lidhen me gjuhësinë dhe letërsinë, filologjia
Gjuhësia dhe gjuhët
Letërsia në përgjithësi

9 – Studime krahinore, gjeografia, biografia, historia
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Arkeologjia
Studime krahinore
Gjeografia, eksplorimi i tokës dhe vendeve të veçanta, udhëtimet
Biografitë, gjenealogjitë, heraldika
Shkenca e histories, shkencat ndihmëse të histories, historiografia
Historia në përgjithësi
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▪

Hekuran Kabashi, Bibliotekar

Fig 4.1 Salla e leximit në bibliotekën e universitetit

Fig 4.2 Salla e leximit në bibliotekën e universitetit
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Fig 4.3Deponimi i librave

Fig. 4.4 Raftet e librave në sallat e leximit
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Fig 4.5 Organizimi i bibliotekës egzistuese
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5.0 Përshkrimi i objektit

5.1 Lokacioni
Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren ndodhet në trekëndëshin e rrugëve Shkronjat
(veri) dhe Mehmet Hasi (jug) dhe rrjedhës së lumit Bistrica (perendim). Në veri
ndodhet parku i qytetit i cili frekuentohet shumë nga studentët e universitetit, në jug
ndodhen varrezat dhe lagjja Tusuz, në perendim ndodhet rruga Tahir Sinani e cila lidh
me qendrën e qytetit dhe me fshatrat jugor të Kosovës, në drejtim të lindjes rruga
shkronjat na dërgon tek Spitalin e përgjithshëm të Prizrenit dhe në qendër të qytetit.
Kampusi universitar ka një sipërfaqe rreth 23.000 m2

Fig 4.6 Kampusi universitar

Lokacioni i zgjedhur për Bibliotekën e Universitetit “Ukshin Hoti” është afër
konvikteve në pjesën jugore. Kjo parcelë është zgjedhur për shkak të afërsisë me
kampusin dhe qetësisë. Rruga Mehmet Hasi është një rrugë mjaft e qetë.
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Fig 4.7 Lokacioni i ngushtë me Bibliotekën e projektuar
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5.2 Zhvillimi i konceptit dhe destinimi

Fig 5.1 Idea dhe koncepti
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Formimi i bibliotekës ka ardhur nga loja me forma e cila fillon me një drejtkëndësh dhe gjatë
zhvillimit të konceptit ky drejtkëndësh adaptohet me formën e lokacionit. Pasi që në jug
gjindet rruga Mehmet Hasi dhe në perendim ndodhet një shtëpi e cila ka një biznis të vogël
familjar objekti është distancuar nga këto dy orientime për të ofruar komoditetin e qetësisë.

Fig 5.2 Bodrumi

Në bodrumin e bibliotekës janë të vendosura deponimi i librave, librat e rrallë dhe
mirëmbajtja dhe riveshja e librave. Arsya kryesore për vendosjen e këtyre funksioneve në
bodrum ka qenë për shkak të mbrojtjes nga dielli edhe temperatura. Librat janë të vendosur
në rafte me sistem kompakt me qëllim të shfrytëzimit maksimal të hapsirës. Gjithashtu në
bodrum janë vendosur edhe funksione të tjera siç janë komunikimi vertikal, mirëmbajtja,
kontrolli dhe siguria dhe utiliti.
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Fig 5.3 Përdhesa + Amfiteatri

Në përdhesë janë vendosur funksionet të cilat duhet të kenë qasje të shpejtë dhe të lehtë.
Funksionet e vendosura në përdhesë janë: Administrata (zyra e bibliotekarit, zyra për
nënpunësit, hapsira për mbledhje), tavolina për informata dhe holdup picks, lobi, këndi i
gazetave dhe revistave, dhoma për studim grupor, WC, amfiteatri i jashtëm dhe i brendshëm.
Lidhja e amfiteatrit të jashtëm dhe të brendshëm është bërë për të lidhur hapsirën e
brendshme me natyrën gjatë pranverës dhe verës dhe gjithashtu për ajrosje të objektit.

Fig 5.4 Përdhesa + Amfiteatri dhe muret
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Fig 5.5 Kati I

Në katin I në pothuajse të gjithë katin janë të vendosura këndet për lexim dhe studim: kënde
speciale për doktorant, kënde studimi me kompjuter personal, dhoma për studim grupor,
studimi për persona me fëmijë, dhoma për fëmijë dhe funksione të tjera përcjellëse. Në kat
gjithashtu ndodhen edhe atriumet të cilat ofrojnë ndriqim zenital deri në përdhesë.

Fig 5.6 Kati II
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Në katin II janë të vendosura: kënde të leximit, dhoma special për doktorant, kënde studimi
me kompjuter personal, dhoma e audios, kafeneja, kuzhina, dhoma për shkenctar dhe
funksione të tjera përcjellëse. Gjithashtu në këtë etazh ndodhet edhe ballkoni i cili ndodhet
afër kafenes dhe mund të përdoret për kafe ose lexim në ambient të hapur.

Fig 5.7 Kati II + Kulmi

Kulmi i bibliotekës do të jetë kulm i rrafshët i mbuluar me pllaka speciale për kulme dhe do
të ketë panele solare për energjinë e objektit. Gjithashtu ndodhen edhe dy hapje të mëdha që
lejojnë depertimin e dritës deri në përdhesë.

50

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Library data: 01.06.2018
2. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_libraries_in_the_ancient_world data:
01.06.2018
3. https://orientalizmi.wordpress.com/tag/suzi-prizrenasi/ data: 10.06.2018
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